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Ειδικό άρθρο 
I Environmental enrichment for laboratory animals in practice 
Kostomitsopoulos N., DVM, PhD 
Laboratory Animal Facilities, Centre for Experimental Surgery, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens 
Ι Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου 
στην πράξη 
Ν. Κωστομητσόΐΐουλος, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας A', DVM, PhD 
Τομέας Ζωικών Προτύπων, Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής, Ίδρυμα Ιατρό βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών 
ABSTRACT. During the last decades there has been an increased scientific interest in the improvement of housing conditions 
for laboratory animals by providing them with opportunities to perform more species - specific behavioural repertoires through 
enriching their environment. Environmental enrichment is, by definition, any modification in the environment of the captive 
animals that seeks to enhance their physical and physiological wellbeing by providing stimuli that meet the animals' species-specific 
needs. An enrichment scheme can be focused on the social and the physical environment. The social environment of animals can be 
enriched by housing them together with conspecifics in pairs or in groups. Procedures to achieve group formation need careful 
introduction of individuals which are compatible, a factor which is strongly dependent upon age, sex and hierarchical rank. Social 
housing will be beneficial only if the pairs or groups are harmonious and stable. The close contact with humans could be also 
considered as social improvement. Strategies to improve physical environment of laboratory animals should include provision of 
stimuli (materials or devices) that are biologically meaningful to them, with which they can choose to interact or not and which 
are not harmful to them. In practice, any enrichment scheme should be well designed before its implementation. In depth 
knowledge of the behavioural needs of the animals is prerequisite. Close collaboration between the scientific and the technical 
personnel is also necessary. Environmental changes need to be carefully evaluated in order to establish whether the improvement 
of animal welfare has been really achieved and to determine the impact on the obtained experimental results. The assessment of 
improved well-being as a result of environmental changes is based on a complex of behavioural and physiological parameters. 
Key words: environmental enrichment, laboratory animals, health, welfare 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων για τη βελ­
τίωση της ευζωίας των ζώων εργαστηρίου μέσω του εμπλουτισμού του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. Ως εμπλουτισμός του 
περιβάλλοντος θεωρείται κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος στέγασης των εγκλωβισμένων ζώων που αποσκοπεί στο να βοηθή­
σει τα ζώα αυτά να εκδηλώσουν συμπεριφορά παρόμοια με τη συμπεριφορά των ζώων του ίδιου είδους, που ζουν ελευθέρα στο 
φυσικό περιβάλλον. Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου μπορεί να διακριθεί σε δυο τύπους, 
στον κοινωνικό εμπλουτισμό και στο φυσικό εμπλουτισμό. Ως κοινωνικός εμπλουτισμός χαρακτηρίζεται η δυνατότητα που μπο­
ρεί να προσφέρεται στα ζώα να έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα ζώα του ίδιου είδους και της ίδιας φυλής. Ο άμε­
σος κοινωνικός εμπλουτισμός περιλαμβάνει τη στέγαση των ζώων κατά ομάδες. Κατά τη σύσταση των ομάδων αυτών θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα ζώα της ομάδας να ζουν αρμονικά μεταξύ τους και να μην εκδηλώνουν επιθετική ή ανταγωνι­
στική συμπεριφορά. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η στέγαση των ζώων σε ομάδες, τότε θα πρέπει να επιδιώκεται η 
εφαρμογή του έμμεσου τύπον κοινωνικού εμπλουτισμού. Σ' αυτήν την περίπτωση τα ζώα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ή να μυ­
ρίζουν άλλα ζώα του ίδιου είδους, τα οποία στεγάζονται σε παρακείμενα κλουβιά. Προκειμένου για τα μεσαία και τα μεγάλα 
ζώα εργαστηρίου ως κοινωνικός εμπλουτισμός θεωρείται και η συχνή επαφή του ανθρώπου με τα ζώα αυτά, ιδιαίτερα όταν πα-
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ραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εγκατάσταση πειραματισμού. Ως φυσικός εμπλουτισμός θεωρείται κάθε παρέμ­
βαση που μπορεί να γίνει στο περιβάλλον στέγασης, με σκοπό την ικανοποίηση διαφόρων φυσιολογικών και ηθολογικών αναγκών 
των στεγαζόμενων ζώων, όπως για παράδειγμα η άσκηση, η κατασκευή φωλιάς, το ψάξιμο της τροφής ή η εξερεύνηση του πε­
ριβάλλοντος χώρου. Ο φυσικός εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου περιλαμβάνει συνήθως την το­
ποθέτηση διαφόρων αντικειμένων ή υλικών ή τη δημιουργία διαφόρων ερεθισμάτων. Στην πράξη, ο εμπλουτισμός του περιβάλ­
λοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου θα πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ε­
γκατάστασης. Πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εμπλουτισμού θα πρέπει να προηγείται συστηματική με­
λέτη της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με άλλες μονάδες εκτροφής ή και πειραμα­
τισμού, προσεκτικός σχεδιασμός και αξιολόγηση των παρεμβάσεων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή 
του περιβάλλοντος στέγασης θα αποβαίνει τελικά προς όφελος της υγείας και ευζωίας των στεγαζόμενων ζώων, αλλά και προς 
όφελος της ποιότητας των αποτελεσμάτων της επιτελούμενης έρευνας. 
Λέξεις ευρετηρίασης: εμπλουτισμός περιβάλλοντος, ζώα εργαστηρίου, υγεία, ευζωία 
Η εργασία αυτή παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Πειραματικής Βιοϊατρικής Έρευνας, 
Νοσοκομείο ΚΑΤ, 20-22 Νοέμβριου 2008. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τ
ο περιβάλλον στέγασης των ζώων εργαστηρίου α­
ποτελεί σημαντικό παράγοντα που έχει άμεση 
σχέση με τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας 
των στεγαζόμενων ζώων. Για αρκετά χρόνια οι συν­
θήκες στέγασης των ζώων εργαστηρίου καθορίζονταν 
κυρίως με βάση ανθρωποκεντρικά κριτήρια. Το κό­
στος, η εργονομία, η ευκολία και ο απαιτούμενος χρό­
νος για την καθαριότητα των κλωβών, η παροχή ά­
φθονης τροφής, αλλά και επιστημονικά κριτήρια, ό­
πως η τυποποίηση των συνθηκών στέγασης και η α­
ξιοπιστία των πειραματικών αποτελεσμάτων, ήταν με­
ρικοί από τους παράγοντες που καθόριζαν τον τρόπο 
στέγασης των ζώων αυτών. 
Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί η άποψη ό­
τι η βελτίωση του περιβάλλοντος στέγασης μπορεί να 
συμβάλει θετικά στην υγεία και στην ευζωία των στε­
γαζόμενων ζώων εργαστηρίου. Η χορήγηση τροφής, 
νεροΰ και στρωμνής αποτελούν σημαντικές προϋπο­
θέσεις για τη διασφάλιση της ευζωίας, αλλά σίγουρα 
δεν είναι οι μοναδικές. Τα ζώα εργαστηρίου, αν και 
γεννιούνται μέσα στο εργαστήριο, αποτελούν στην ου­
σία οργανισμούς που έχουν διατηρήσει στο γονιδιω-
μάτους συνήθειες και συμπεριφορές παρόμοιες με 
αυτές που εκδηλώνουν τα άτομα του ίδιου είδους ό­
ταν βρίσκονται ελευθέρα στη φΰση (Baumans 2004, 
Stauffacher 1995). Ο φόβος του επιμυ προς τη γάτα, η 
μεταβολή της γονιμότητας ανάλογα με την εποχή του 
έτους, η ανάγκη για την κατασκευή φωλιάς είναι με­
ρικές από τις συμπεριφορές αυτές (Berdoy 2002). 
Το περιβάλλον διαβίωσης ενός ζώου θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό οννολο παραγό­
ντων, ερεθισμάτων και αλληλεπιδράσεων που έχουν 
σχέση με την παρουσία άλλων ατόμων του ίδιου εί­
δους, την παρουσία του ανθρώπου, το φως, το θόρυ­
βο, το μέγεθος του κλουβιού, το είδος της στρωμνής, 
τον αερισμό και την ποιότητα του εισπνεόμενου αέ­
ρα, καθώς και την ύπαρξη διαφόρων αντικειμένων 
(Van de Weerd and Baumans 1995). 
Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η πα­
ρουσίαση των βασικών αρχών που αφορούν στον ε­
μπλουτισμό του περιβάλλοντος, καθώς και η περι­
γραφή των κατευθυντήριων γραμμών που θα πρέπει 
να ακολουθούνται κατά το σχεδιασμό, την αξιολόγηση 
και την εφαρμογή ενός προγράμματος εμπλουτισμού 
του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου. 
2. Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ως εμπλουτισμός του περιβάλλοντος (environ­
mental enrichment) θεωρείται κάθε αλλαγή του περι­
βάλλοντος στέγασης των εγκλωβισμένων ζώων, που 
αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα ζώα αυτά να εκδηλώ­
σουν συμπεριφορά παρόμοια με τη συμπεριφορά των 
ζώων του ίδιου είδους που ζουν ελευθέρα στο φυσικό 
περιβάλλον (Baumans 2000, Newberry 1995). Η τοπο­
θέτηση, για παράδειγμα, διαφόρων υλικών ή αντικει­
μένων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τα ζώα ερ­
γαστηρίου αποτελεί συνήθη πρακτική εμπλουτισμού, 
που θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην εκδήλωση 
της έμφυτης τάσης των ζώων αυτών για την κατασκευή 
φωλιάς. Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης 
μπορεί να συμβάλει στη μείωση της επιθετικότητας 
που παρατηρείται κυρίως μεταξύ των συστεγαζόμε­
νων αρσενικών μυών, στη βελτίωση της γονιμότητας 
των θηλυκών ζώων, αλλά και στην πρόληψη της εκδή­
λωσης συμπτωμάτων παθολογικής συμπεριφοράς, ό­
πως είναι οι στερεοτυπικές κινήσεις (Wolfer et al. 
2004, Van Loo et al. 2003, Van Loo et al. 2002). 
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εμπλουτισμός 
του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων εργαστηρίου 
αποτελεί πολλές φορές πρακτική που χρησιμοποιεί­
ται ευρύτατα σε ερευνητικά πρωτόκολλα στον τομέα 
της Νευροβιολογίας, προκειμένου να μελετηθούν οι 
τυχόν επιπτώσεις διαφόρων ερεθισμάτων στα αντί­
στοιχα εγκεφαλικά κέντρα των υπό μελέτη ζώων, χω­
ρίς όμως να μελετούν ή να ενδιαφέρονται για τις επι­
πτώσεις των ερεθισμάτων αυτών στην ευζωία των ζώ­
ων (van Praag et al. 1999). 
Αν και ορισμένοι επιστήμονες διατυπώνουν εν­
στάσεις για το κατά πόσο ο εμπλουτισμός του περι­
βάλλοντος στέγασης συμβάλλει στη βελτίωση της υ­
γείας και της ευζωίας των ζώων και κυρίως για τις ε­
πιπτώσεις που μπορεί αυτός να έχει στην επιτελούμε­
νη έρευνα (Frank 2004, Eskola et al. 1999), έχει πλέ­
ον επικρατήσει η άποψη ότι ο τυποποιημένος ε­
μπλουτισμός του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει 
θετικά τόσο στην ποιότητα των πειραματικών πρωτο­
κόλλων όσο και στην ποιότητα των ερευνητικών απο­
τελεσμάτων (Wolfer et al. 2004, Olsson and Dahlborn 
2002, Tsai 2002, Van de Weerd et al. 2002). 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων προγραμ­
μάτων εμπλουτισμού του περιβάλλοντος στέγασης των 
ζώων εργαστηρίου υποστηρίζεται και προωθείται τό­
σο από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς όσο και 
από την υπάρχουσα Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθε­
σία (European Commission 2007, Baumans et al. 2006, 
Canadian Council on Animal Care 1993). 
2.1. ΤΥΠΟΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης των 
ζώων εργαστηρίου διακρίνεται σε δυο τύπους, στον 
κοινωνικό εμπλουτισμό (social enrichment) και στο 
φυσικό εμπλουτισμό (physical enrichment) (Young 
2003, Van de Weerd and Baumans 1995). 
2.1.1. Ο κοινωνικός εμπλουτισμός 
Ως κοινωνικός εμπλουτισμός θεωρείται η δυνα­
τότητα που μπορεί να προσφέρεται στα ζώα να έρχο­
νται σε άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα ζώα του ίδιου 
είδους και της ίδιας φυλής. 
Ο άμεσος κοινωνικός εμπλουτισμός (social 
contact enrichment) περιλαμβάνει τη στέγαση των ζώ­
ων κατά ομάδες. Αυτός ο τύπος εμπλουτισμού επιση­
μαίνεται και υποστηρίζεται από τις πρόσφατες συ­
στάσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορούν στη στέγαση και στη φροντίδα των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επι­
στημονικούς οκοπονς (European Commission 2007). 
Κατά τη συγκρότηση των ομάδων αυτών θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα ζώα της ομάδας να ζουν 
αρμονικά μεταξύ τους και να μην εκδηλώνουν επιθε­
τική ή ανταγωνιστική συμπεριφορά. 
Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η στέγαση 
των ζώων σε ομάδες θα πρέπει να επιδιώκεται η ε­
φαρμογή του έμμεσου τΰπου κοινωνικού εμπλουτι­
σμού (social non-contact enrichment). Σ' αυτήν την πε­
ρίπτωση τα ζώα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
βλέπουν ή να μυρίζουν άλλα ζώα του ίδιου είδους, τα 
οποία στεγάζονται σε παρακείμενα κλουβιά. 
Κοινωνικός εμπλουτισμός θεωρείται και η συχνή 
επαφή του ανθρώπου ιδιαίτερα με τα μεσαία και με­
γάλα ζώα εργαστηρίου (κόνικλοι, χοίροι), που παρα­
μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην εγκατά­
σταση πειραματισμού. 
2.1.2. Ο φυσικός εμπλουτισμός 
Ως φυσικός εμπλουτισμός θεωρείται κάθε παρέμ­
βαση που μπορεί να γίνει στο περιβάλλον στέγασης 
με σκοπό την ικανοποίηση των φυσιολογικών ανα­
γκών και συνηθειών των στεγαζόμενων ζώων, όπως 
για παράδειγμα η άσκηση, η κατασκευή φωλιάς, το 
ψάξιμο της τροφής ή η εξερεύνηση του περιβάλλοντος 
χώρου. Ο φυσικός εμπλουτισμός του περιβάλλοντος 
στέγασης των ζώων εργαστηρίου μπορεί να περιλαμ­
βάνει την τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων, που 
σκοπό έχουν να δημιουργήσουν ένα πιο σύνθετο πε­
ριβάλλον (complex environment) ή τη δημιουργία ε­
ρεθισμάτων όπως είναι τα αισθητικά (sensory enrich­
ment) ή τα διατροφικά (nutritional enrichment) ερε­
θίσματα (Van de Weerd and Baumans 1995). 
Η τοποθέτηση χαρτιού μέσα στο κλουβί δίνει τη 
δυνατότητα στα ζώα να κατασκευάσουν τη φωλιά τους, 
μια διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη ειδικά πριν 
από τον τοκετό (Van de Weerd et al. 1998). Η τοποθέ­
τηση τεχνητής φωλιάς δίνει στα ζώα τη δυνατότητα να 
προστατευθούν από κάποιον κίνδυνο, όπως για παρά­
δειγμα ένα επιθετικό ζώο της ίδια ομάδας ή από κά­
ποιον εξωγενή ενοχλητικό παράγοντα, όπως είναι το 
έντονο φως του θαλάμου στέγασης. Φυσικός εμπλου­
τισμός του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων θεωρεί­
ται και η χρησιμοποίηση ήπιας μουσικής ή ο τρόπος με 
τον οτιοίο χορηγείται η τροφή (Van Loo et al. 2004). 
Άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιη­
θούν για φυσικό εμπλουτισμό του περιβάλλοντος στέ-
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γασης των ζώων είναι και αυτά που iiQoayovv τη δυ­
νατότητα άσκησης των ζώων. Η τοποθέτηση τροχού 
άσκησης αποτελεί ένα συνηθισμένο μέσο που προά­
γει την άσκηση των ζώων συμβάλλοντας σημαντικά 
στη μείωση του βάρους, στη μείωση της πίεσης του αί­
ματος και στην αύξηση του μέσου όρου διαβίωσης 
τους. Παρ' όλα αυτά, η χρησιμοποίηση του θα πρέπει 
να γίνεται μετά από συστηματική αξιολόγηση των ε­
πιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στα στεγαζό­
μενα ζώα. Μελέτη των Howerton et al. (2008) απέδει­
ξαν ότι η χρησιμοποίηση τροχού άσκησης σε μΰες 
CD1 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιθετικό­
τητας και την ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των ζώ­
ων της ομάδας. Εξάλλου, αναπάντητο παραμένει το 
ερώτημα κατά πόσο η συνεχής χρησιμοποίηση του 
τροχού άσκησης μπορεί να αποτελεί στην ουσία εκ­
δήλωση στερεοτυπίας για ορισμένα ζώα της ομάδας. 
Εκτός από τις θετικές επιπτώσεις που ο εμπλουτι­
σμός περιβάλλοντος έχει στην ψυχική υγεία των στε­
γαζόμενων ζώων, σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του 
στη σωματική υγεία των ζώων. Πρόσφατη μελέτη των 
Vitalo et al. (2009) απέδειξε την άμεση θετική επίδρα­
ση που έχει η προσθήκη υλικού για την κατασκευή φω­
λιάς στο χρόνο επούλωσης των τραυμάτων σε επίμυες. 
2.2. Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ε­
μπλουτισμού του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων 
εργαστηρίου θα πρέπει να βασίζεται στην ακριβή 
γνώση των συνηθειών και της φυσιολογικής συμπερι­
φοράς του συγκεκριμένου είδους ζώου, καθώς και 
στην αξιολόγηση του προγράμματος στην πράξη. 
Η εφαρμογή ενός προγράμματος εμπλουτισμού 
περιβάλλοντος σε μια εγκατάσταση εκτροφής αποτε­
λεί μια πολύπλοκη διαδικασία, τελικό αποτέλεσμα της 
οποίας θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της υγείας 
και της ευζωίας των ζώων, η ομοιομορφία της εφαρ­
μογής και τελικά η διασφάλιση της ποιότητας των ε­
ρευνητικών αποτελεσμάτων. Συμφωνά με τις κατευ­
θυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Εταιρειών Ζώων Εργαστηρίου (Federation of 
European Laboratory Animal Science Associations -
FELASA), ένα πρόγραμμα εμπλουτισμού του περι­
βάλλοντος θα πρέπει να προάγει την εκδήλωση φυ­
σιολογικής συμπεριφοράς των στεγαζόμενων ζώων, 
να προσφέρει στο ζώο τη δυνατότητα ελέγχου του πε­
ριβάλλοντος του, να συμβάλει στη μείωση του stress, 
να μην προκαλεί φόβο, να είναι εύκολο στην αξιοποί­
ηση του, να γίνεται εύκολα αποδεκτό από το ζώο και 
τέλος, να μην επηρεάζει τα ερευνητικά αποτελέσμα­
τα (Baumans et al. 2006). 
Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συστηματική μελέτη της διαθέσιμης βι­
βλιογραφίας για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα 
ή στα ερευνητικά αποτελέσματα, ανταλλαγή εμπει­
ριών με άλλες εγκαταστάσεις εκτροφής που ήδη ε­
φαρμόζουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και 
πιλοτικές δοκιμές για την αξιολόγηση του στην πράξη. 
Η αξιολόγηση ενός προγράμματος εμπλουτισμού 
του περιβάλλοντος στέγασης μπορεί να γίνει με την ά­
μεση παρατήρηση των ζώων μέσα στο κλουβί τους, με 
τον έλεγχο της προτίμησης τους για τη χρησιμοποίη­
ση ενός αντικειμένου ή υλικού σε σχέση με κάποιο άλ­
λο, καθώς και με τη μέτρηση διαφόρων παραμέτρων, 
όπως είναι η κατανάλωση της τροφής και του νεροΰ, 
η μεταβολή του σωματικού βάρους τους και ο προσ­
διορισμός των επιπέδων διαφόρων ορμονών στον ο­
ρό του αίματος τους (Paronis et al. 2008, Kostomitso-
poulos et al. 2007, Kingston and Hoffman-Goetz 1996, 
Beaver 1989). 
Πριν από τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε τύπον 
εμπλουτισμού περιβάλλοντος θα πρέπει να προηγεί­
ται συνεννόηση του υπευθύνου της εγκατάστασης με 
τον υπεύθυνο ερευνητή, προκειμένου να υπάρχει η 
σύμφωνη γνώμη και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει 
τυχόν αρνητική επίδραση του επιλεγμένου τύπον ε­
μπλουτισμού στο ερευνητικό πρωτόκολλο. 
Ανάλογη συνεννόηση και ενημέρωση θα πρέπει 
να γίνεται και με το τεχνικό προσωπικό που ασχολεί­
ται με τη φροντίδα και την καθαριότητα των ζώων, δε-
δομένου ότι η εφαρμογή οποιουδήποτε τύπον ε­
μπλουτισμού του περιβάλλοντος στέγασης των ζώων 
αυξάνει το χρόνο ενασχόλησης του προσωπικού με 
αυτά. Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται η εκπαίδευση 
του προσωπικού στην έγκαιρη αναγνώριση τυχόν αρ­
νητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει ο εμπλουτι­
σμός στην υγεία και την ευζωία των ζώων. 
Η εφαρμογή οποιουδήποτε τύπον εμπλουτισμού 
θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να α­
ποφεύγονται οι απότομες αλλαγές του περιβάλλοντος 
των ζώων εργαστηρίου. Κατά την εισαγωγή νέων ζώ­
ων στην εγκατάσταση εκτροφής ή πειραματισμού θα 
πρέπει να είναι γνωστό αν στην εγκατάσταση προέ­
λευσης εφαρμοζόταν κάποιο πρόγραμμα εμπλουτι­
σμού του περιβάλλοντος στέγασης. 
JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 2009,60(3) 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2009,60(3) 




Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος στέγασης των 
ζώων εργαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ένα σημαντικό θέμα, μέρος του συνολικού προγράμ­
ματος διαχείρισης των ζώων και εξίσου θεμελιώδους 
σημασίας, όπως το θέμα της παρεχόμενης κτηνιατρι­
κής φροντίδας. Ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος 
στέγασης των ζώων εργαστηρίου θα πρέπει να βασί­
ζεται πάνω σε ένα καλά σχεδιασμένο και ανάλογα α-
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